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1. HYRJE
Në këtë temë do të trajtohet një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme që ka të bëjë me
politiken e investimeve të huaj. Kjo temë adreson çështjet lidhur me rendësinë dhe
promovimin e investimeve të jashtme direkte në Kosovë. Tema është e fokusuar në
përparimin e reformës ekonomike përmes ngritje së cilësisë dhe nivelit të pjesëmarrjes së
subjekteve Kosovare në debatimin dhe diskutimin e politikave ekonomike.
Në pjesë e parë kjo temë do të trajtoj aspektet lidhur me rëndësinë që kanë investimet e
jashtme direkte për një vend sikur që është Kosova. Kjo do të bazohet edhe në përvojat e
vendeve të ndryshme qoft nga rajoni apo edhe më larg, vende këto që pak a shumë kanë
kaluar nëpër procesin e njejtë të zhvillimit sikur që është dukë kaluar Kosova.
Pastaj do të trajtohen aspektet lidhur me disa nga treguesit ekonomik lidhur me rritjen ose
zhvillimin e sektorit privat në Kosovë si rezultat i investimeve të huaja apo direkte në
Kosovë.
Për të vazhduar pastaj me analizimin e kornizës ligjore dhe institucionale e cila mirret me
zhvillimin e politikave që kanë të bëjnë me promovimin e investimve direkte në Kosovë.
Natyrisht këtu fokusi kryesisht do të përqendrohet në përmiresimin e ambientit ligjor të të
bërit biznes.
Dhe krejt në fund mbi bazën e të gjeturave të mëhershme gjatë analizës në këtë punim
diplome do të vijm deri të konkluzionet të cilat njëherit do të shërbejn edhe si pjesë e
rekomandimeve për hapat e mëtejm lidhur me krijimin e një ambienti më të mirë për
promovimin e investimeve në Kosovë.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Zhvillimi i qëndrueshëm i sektorit privat mbetet një nga përbërësit kryesor për rritjen e
mirëqenies sociale dhe ekonomike në një vend. Zhvillimi i sektorit privat është kyç për
rritjen e mundësive për punësim dhe përshpejtimin e zhvillimit ekonomik, gjë që mundëson
zbutjen e varfërisë dhe përmirësimin e standardit jetësor. Zhvillimi i sektorit privat kërkon
ambient biznesor miqësor, që lidhet me infrastrukturën ligjore, ambientin financiar,
rregullator dhe institucional. E rëndësi të veçantë në të gjithë aspektet e ambientit biznesor
ka fuqizimi i sundimit të ligjit. Njëkohësisht qeveritë janë të detyruara të hartojnë politika
të favorshme për promovimin e sektorit privat si dhe për integrimin ekonomik të ekonomisë
kombëtare me atë globale. Në Kosovë, zhvillimi i sektorit privat mbetet ende në nivele të
pakënaqshme, megjithëse Kosova ka shënuar përmirësim substancial të të bërit biznes –
vlerësuar nga autoritetet kompetente ndërkombëtare. (Riinvest, 2017)
Ky kapitull është ndarë në disa pjesë që ndihmojnë për të krijuar kuadrin teorik të të gjithë
punimit në mënyrë të qartë dhe logjike, ku është shqyrtuar literatura që përfshinë aspektet
të ciltat nderlidhen me zhvillimet aktuale në të bërit biznes, të dhënat mbi barrierat fiskale
dhe jofiskale, barrierat ligjore dhe institucionale, etj,
Në përgatitjen e kësaj teme është shqyrtuar literatura më e avancuar dhe përditësuar,
gjithashtu jaën shfrytëzuar burime të tjera të informative sikurse që janë: intervistat, anketat
dhe format e tjera të marrjes së informatave.
Një rol tepër të rëndësishëm ka pas edhe raporti i Bankës Botërore i të Bërit Biznes i cili ka
qenë si pikë referuese gjatë gjithë kohës së përgatitjes së kësaj teme.
Banka Botërore, në raportin krahasues për matjen e të bërit biznes, e ka renditur
Kosovën në mesin e dhjetë vendeve më reformuese në botë në të bërit biznes. Kosova
radhitet në pozitën e 40 – të, nga 190 vende, sa i përket lehtësisë së të bërit biznes krahasuar
me vendin e 60 ku ka qenë në të kaluarën. Po ashtu, raporti i Bankës Botërore nuk vlerëson
aspektet e stabilitetit makroekonomik, zhvillimit të sistemit financiar, madhësisë së tregut,
rasteve të mitos dhe korrupsionit, ose cilësisë së fuqisë punëtore (The World Bank, 2018).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Çështja e promovimit të investimeve në secilin vend por edhe në Republikën e Kosovës
është një çështje e cila vazhdon të jetë shumë e debatuar. Ekonomia e Kosovës e pasluftës
ka kaluar nëpër procesin e privatizimit të ndërmarrjeve të veta shoqërore dhe publike. Kjo
gjë në një mënyrë i ka hapur rrugë zhvillimit të ekonomisë së tregut të lirë respektivisht
kalimit nga ekonomia e planifikuar në atë të tregut të lirë. Një kalim i tillë nga njëra formë
e zhvillimit ekonomikë në një form tjetër merr emertimin e një ekonomie në tranzicion.
Rrjedhimisht në zhvillimin ekonomik të vendeve të cilat gjinden në tranzicion sikur që
është edhe Republika e Kosovës gati është e pashmangshsme thithja e investimve nga jasht.
Prandaj shpeshëherë rritja ekonomike e një vendi varet shume nga investimet direkte të
huaja.
Megjithatë për të ardhur deri të një gjë e tillë nevojitet në rend të parë krijimi i një klimë
respektivisht të një ambienti të mirëfillt të zhvillimit ekonomik nëpërmjet të cilët do të
bëhëj mbrojtja e investitorëve të huaj.
Njëkohesisht duhët të krijohen institucione të cilat do të mirren më promovimin e
investimeve të huaja direkte. Kjo kërkon që krahas themelimit të institucioneve duhët edhe
të krijohen kapacitete të mirefillat institucionale të cilët do jenë në gjendje të bartin mbi
supet e veta përgjegjësin e promovimit të investimeve të huaja.
Prandaj në këtë temë do të shqyrtojm disa nga aspketet të cilat ndërlidhen me promovimin e
investimeve në Republikën e Kosovës duke u fokusar në veqanti në ato që kanë të bëjnë me
përmirësimin e ambientit të të bërit biznes.
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4. METODOLOGJIA
Për realizimin e studimit janë përdorur metoda mikse, përkatësisht kombinim i analizimit te
të dhënave kualitative dhe kuantitative. Punimi është bazuar në përdorimin e metodave të
ndryshme hulumtuese, nga ajo deskriptive, krahasimore, dhe analitike. Ky studim është i
bazuar kryesisht në të dhëna sekondare, pra hulumtime është bërë duke u bazuar në të
dhëna nga burime të besueshme, siç janë Agjensioni i Statistikave të Kosovës, Ministria e
Tregtisë dhe Industrisë, Banka Botërore, etj.
Kësisoj në kapitullin i cili kryesisht i referohet gjendjes aktuale në të cilën gjendet politika
e promovimit të investimeve të huaja në Kosovë dhe rëndësia e saj kryesisht përqendrimi
bëhet përmes shfrytëzimit të metodës deskpriptive, krahasimore në bazë të të dhënave
empirike pasi që flasim edhe për shifra konkrete. Në këtë kapitull, paraqiten të dhënat kyçe
rreth nivelit të investimeve të huaja direkte, përfshirë vlerën, përbërjen, prejardhjen, etj., si
dhe faktorëve që ndikojnë në nivelin e investimeve.
Kapitulli vijues, shtjellon treguesit kryesorë ekonomik të Kosovës, duke u bazuar në të
dhëna të besueshme nga institucione financiare vendore e ndërkombëtare siç janë Banka
Qendrore e Kosovës e Fondi Monetar Ndërkombëtar. Të dhënat janë përpunuar dhe
prezantohen për të portretizuar sa më saktë treguesit ekonomik të Kosovës, si dhe në bazë
të të cilave pastaj bëhet një analizë e shkurtër. Kjo mundëson edhe arritjen e disa
konkludimeve rreth potencialit ekonomik në Kosovë dhe ambientit biznesor.
Kapitulli mbi bilancin tregtar bazohet kryesisht në të dhënat e fundit nga Agjensioni i
Statistikave të Kosovës. Kapitulli përmban një pasqyrë të shkëmbimit tregtarë të ekonomisë
Kosovare me botën e jashtme, duke bërë krahasime me vitet paraprake për të paraqitur
trendët e eksporteve dhe importeve të ekonomisë në Kosovë. Të dhënat janë analizuar në
mënyrë gjithëpërfshirëse, dhe rrjedhimisht ofrojnë mësime të rëndësishme rreth sektorëve
në rritje dhe me potencial për eksport, por edhe sektorëve me hapësirë për zëvendësim të
importit.
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Studimi, në kapitullin e katërt, trajton edhe barrierat në të bërit biznes në Kosovë. Kjo pjesë
e studimit trajton, në terma krahasues, barrierat e të bërit biznes në Kosovë në fushat si:
barrierat financiare, barrierat e ndërlidhura me informalitetin, barrierat fiskale, barrierat
ligjore dhe ato institucionale. Të dhënat janë të bazuara në publikimet e Bankës Botërore –
indeksit ndërkombëtarë të të bërit biznes, por edhe nga të dhënat e agjensioneve dhe
organizatave tjera lokale e ndërkombëtare. Indeksi i të bërit biznes i Bankës Botërore
(‘doing business’) rangon shtetet sipas disa kritereve rreth të bërit biznes, dhe shpesh
konsiderohet si pikë reference për reformat qe një qeveri duhet ti ndërmerr por edhe për
vlerësimin e punës së qeverive. Ky kapitull përmban edhe disa të dhëna nga një anketë me
ndërmarrjet private në Kosovë dhe perceptimin e tyre rreth të bërit biznes.
Studimi vijon me një analizë dhe interpretim të gjetjeve, në kapitullin rreth kornizës ligjore
dhe promovimit të investimeve në Kosovë, ku shtjellohen arritjet, ngecjet dhe
rekomandimet rreth ambientit biznesor në Kosovë. Ngjashëm, edhe në kapitullin e fundit,
paraqiten konkluzionet dhe rekomandimet nga gjetjet kryesore të studimit.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

5.1 Rëndësia e investimeve te jashtme direkte në momentin aktual të zhvillimit të
Kosovës

Kosova vazhdon të përballet me shkallë shkallë të lartë të varfërisë dhe papunësisë. Të
dhënat e fundit nga Agjencia e Statistikave të Kosovë tregojnë që niveli i papunësisë për
vitin 2017 arriti normëm prej 30.5%. Në mesin e femrave, norma e papunësisë shënon
36.6% ndërsa papunësia tek të rinjtë Kosovarë paraqet shifër rekord prej 52.7% (Agjencia e
Statistikave, 2018). Sipas Bankës Botërore, sfida kyresorë për ekonominë dhe shoqërinë e
Kosovës është arritja e një zhvillimi ekonomik të qëndrueshëm që ofron më tepër mundësi
dhe vende pune për të rinjtë në Kosovë (The World Bank, 2012). Në kushtet aktuale, rritja
ekonomike në Kosovë buron kryesisht nga investimet publike dhe financimet e jashtme, me
fokus nga remitencatt dhe fondet e donatorëve. Kjo situate paraqet një model të
paqëndrueshëm të zhvillimit ekonomik. Modeli i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik
duhet të jetë i bazuar në zhvillimin e sektorit privat, prandaj ketë duhet ta synoj edhe
Kosova. Pengesat infrastrukturore (energjia elektirke) dhe mungesa e sundimit të ligjit
paraqesin sfida serioze për arritjen e një modeli të qëndrueshëm të zhvillimit ekonomik në
Kosovë.
Investimet e jashtme direkte (IJD) kanë një rëndësi të pasaçme dhe specifike për Kosovën
duke pasur parasysh kushtet në të cilat duhet te realizohet zhvillimi ekonomik. Investimet e
jashtme direkte janë një burim shumë i rëndësishëm i flukseve të kapitalit dhe zhvillimit të
një ekonomie. Investimet e huaja direkte, përfshijnë investimet e individëve dhe
institucioneve të huaja në ekonominë vendase, për blerjen e të paktën 10% të kapitalit të një
ndërmarrje. Me qëllim bërjen matjen e investimeve të huaja zakonisht investimet e jashtme
direkte (IJD) vëhen në raport me produktin e brendshëm bruto (PBB) për secilin vend.
Remitencat vazhdojnë të jenë shumë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Në vitin
2017, remitencat kanë shënuar rritje vjetore prej gati 10%, duke arritur shifrën prej 759.2
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milionë euro (Banka Qendrore e Kosovës, 2018). Remitencat apo dërgesat financare arrijnë
kryesisht nga emigrantet Kosovar në Europën Perendimore dhe SHBA. Remitencat
vazhdojnë të jenë një ndër komponentët e rëndësishëm në financimin e konsumit në vend.
Ndryshe nga ajo që ka qenë deri me tani, ku një faktor për rritjen e investimeve të huaja
është pritur të jenë të ardhurat nga privatizimet, në investimet e huaja në sektorin e
industrisë për vitet që vijnë rritja më e lartë u dedikohet investimeve afatshkurtra në
sektorin bankar, si dhe huamarrjes afatgjatë të sektorit shtetëror. Për më tepër, sektori i
patundshmërisë paraqet komponentën kryesore të investimeve të huaja, me rreth 65% të
totalit të vlerës së investimeve të huaja në Kosovë (Ministria e Tregtisë dhe Industrisë,
2018).

Megjithatë përkundër të dhënave të cilat në bazë të analizave të ndryshme dalin të jenë
vertetë alarmante një çasje e tillë duket se është krejt ndryshe nga përspektiva e Ministrisë
së Tregtisë dhe Industrisë. Sipas Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, në Kosovë ka
investitorë dhe biznesmenë të huaj. Madje numri i tyre duket të jetë goxha i lartë. Bazuar
në të dhënat zyrtare të siguruara nga Agjencia për Promovimin e Investimeve që vepron në
kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, në Kosovë janë të regjistruar një numër i
konsiderueshëm investitorë të huaj. Pjesa dërmuese e këtyre investuesve janë persona që
kanë kompanitë e tyre në shtete përkatëse, ndërkohë që në Kosovë, kanë të hapura
përfaqësitë e tyre.
Punësimi dhe investimi - Pavarësisht numrit të madh të investitorëve, ajo që duket e
çuditshme, është deklarimi i të punësuarve. Përveç disa prej tyre që kanë deklaruar numër
të të punësuarish katër shifror, të tjerët kanë deklaruar shifër shumë më të ulët të të
punësuarve. Madje, pjesa dërmuese e tyre kanë regjistruar se në bizneset e tyre kanë të
punësuar nga një deri në 10 punëtorë. Përveç fabrikës së prodhimit të nikelit, asnjë nga
investuesit e tjerë nuk e kalon këtë shifër të të punësuarish, madje qëndrojnë shumë më ulët
me shifra. Pas Ferronikelit, numrin më të lartë të të punësuarve del ta ketë një fabrikë e
prodhimit të duhanit në Gjilan me 400 veta, kurse pas saj, një investitor turk me 370
persona. Këto dhe të dhëna tjera parqiten në një publikim nga Albinfo, ku janë siguruar
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statistika të detajuara rreth investimeve të huaja në Kosovë (Albinfo, 2011). Fushat në të
cilët është investuar nga të huajt apo edhe persona që kanë prejardhje nga Kosova, fillon
nga sektori bankar e deri te ai i transportit. Përveç kësaj, investimet nga jashtë në Kosovë
janë prezent edhe në ndërtimtari, edukim, hotel, turizëm, telekomunikacion apo tregti.
Kapitali bazë me të cilat këta investitorë kanë ardhur për të nisur biznesin e tyre në shtetin e
ri është i ndryshëm, por më me shumë para janë ata që kanë investuar në banka dhe tregti.
Shuma totale e kapitalit fillestar të të gjithë investitorëve të huaj në Kosovë në të gjitha
fushat ku ata kanë investuar, është 3 miliardë e 648 milionë e 949 mijë e 859 euro.
Prejardhja e investuesve - Sa i përket shteteve nga të cilët vijnë investitorët e huaj në
Kosovë ato janë nga më të ndryshmet, por nga lindja, harta e investuesve nuk shkon më
larg se Turqia. Përveç vendeve të rajonit si Shqipëria, Maqedonia, Turqia, apo Kroacia, në
Kosovë më së shumti investitorë ka nga Evropa perëndimore. Numri i biznesmenëve që
kanë zgjedhur Kosovën për të investuar nga Evropa perëndimore është i lartë dhe ata
kryesisht janë nga Zvicra, Gjermania, Franca, Britania e Madhe, madje edhe nga Shtetet e
Bashkuara të Amerikës. Sa i përket shtrirjes gjeografike të investitorëve të huaj në qytete e
Kosovës, ata janë prezent thuajse në secilën prej tyre, por vërehet një numër më i madh në
Prishtinë. Në këtë rast, nuk janë lënë anash as pjesët e veriut problematik të Kosovës, si në
komunat e Leposaviqit dhe Zubin Potokut. Por derisa në Zubin Potok njëri nga dy
investuesit është nga Gjermania që merret me ndërtimtari, tjetri është nga Novi Pazari i
Serbisë dhe merret tregti. Ndërkohë, në komunën e Leposaviqit, nga tetë investuesit,
gjashtë janë nga Serbia, një nga Franca dhe një tjetër nga Bosnja dhe Hercegovina. Bizneset
me të cilat ata kryesisht merren , së paku sipas regjistrimit zyrtar, janë përpunimi i
qumështit dhe tregtia.
Investimet – Kosova vazhdoi të regjistrojë rritje ekonomike edhe gjatë vitit 2017. Rritja e
shpenzimeve qeveritare, së bashku me rritjen e qëndrueshme të aktivitetit kredhidhënës dhe
rrjedhën e qëndrueshme të remitencatve ishin faktorët kryesorë që kontribuan në rritjen
ekonomike gjatë këtij viti. Deficiti tregtar në llogarinë e mallrave vazhdoi të kontribuojë
negativisht në rritjen ekonomike, përderisa kategoritë tjera të llogarisë rrjedhëse siç janë
shërbimet, të ardhurat primare dhe të ardhurat sekondare u karakterizuan me zhvillime të
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favorshme duke rritur bilancet e tyre pozitive. Zhvillimet e çmimeve në tregjet
ndërkombëtare u reflektuan edhe në Kosovë, duke u manifestuar me rritje të normës së
inflacionit e cila megjithatë mbetet në nivel të moderuar. Sistemi financiar i Kosovës shënoi
rritje të aktivitetit dhe përmirësim të mëtejmë të treguesve të shëndetit financiar.
Përmirësimi i kushteve të ofertës kreditore, së bashku me rritjen e kërkesës për kredi, bënë
që kreditimi bankar të përshpejtojë ritmin e rritjes. Rritja e depozitave, kryesisht të
mbledhura mbrenda vendit, vazhdon të shërbejë si burim i qëndrueshëm financimi për
aktivitetin e sektorit bankar. Normat e interesit në kredi vazhduan të zvogëlohen, duke
reflektuar përmirësimet në ambientin e pëgjithshëm afarist në vend, rritjen e konkurrencës
dhe përmirësimin e efikasitetit të bankave. Treguesit e shëndetit financiarë të sektorit
bankar vazhdojnë të shfaqin shkallën e lartë të qëndrueshmërisë që ka ky sektor. Përderisa
treguesit e shkallës së kapitalizimit dhe likuiditetit vazhdojnë të qëndrojnë mjaft mbi
normat minimale të kërkuara me rregulloret përkatëse, si dhe norma e kredive
joperformuese shënoi rënie të mëtutjeshme.
Investimet e Huaja Direkte (IHD) në Kosovë, në vitin 2017, arritën vlerën prej 287.8
milionë euro, që paraqet një rritje prej 30.8 për qind krahasuar me vitin 2016. Në kuadër të
strukturës së IHD-ve, me rritje të vlerës u karakterizua kapitali dhe fondi i investimeve në
aksione, ndërsa investimet në instrumentet e borxhit shënuan rënie.
Borxhi i jashtëm - Ekonomia e Eurozonës ka vazhduar rritjen e qëndrueshme gjatë vitit
2017, ndërsa inflacioni vazhdon të jetë nën objektivin e BQE-së përkundër rritjes së
theksuar që pësoi krahasuar me vitet paraprake. Shkalla vjetore e rritjes së BPV-së për vitin
2017 ishte 2.4 përqind, krahasuar me rritjen 1.8 përqind në vitin paraprak. Rritja ekonomike
u mbështet kryesisht nga konsumi privat dhe investimet, si dhe përmirësimi i pozicionit
neto të eksporteve si rezultat i rikuperimit ekonomik në nivel global. Kushtet e favorshme
të financimit të mbështetura nga politikat stimuluese monetare të BQE-së, optimizmi për
prospektet e agjentëve ekonomikë dhe tregjeve financiare, si dhe rënia e pasigurisë politike
ishin faktorët kryesorë mbështetës të konsumit dhe investimeve. Përmirësimi i
vazhdueshëm i kushteve të punës dhe tregjeve të patundshmërive, që u reflektuan në rritje
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të pagave dhe pasurisë neto të ekonomive familjare, ndikuan në rritjen e konsumit dhe
investimeve private. Në vitin 2017, mesatarja vjetore e papunësisë zbriti në 9.1 përqind, që
paraqet shkallën më të ulët që nga viti 2009, ndërsa tregjet e patundshmërive u
karakterizuan me rritje të investimeve dhe rënie të ngarkesës me borxh të ekonomive
shtëpiake. Prospektet për gjendjen ekonomike të ekonomive shtëpiake dhe ndërmarrjeve
arritën rekorde historike. Besueshmëria e konsumatorëve në dhjetor 2017 arriti në nivelin
më të lartë që nga viti 2001. Investimet e bizneseve u rritën falë rritjes së vazhdueshme të
shfrytëzimit të kapaciteteve të cilat qëndruan mbi nivelet e parakrizës globale, si dhe falë
kushteve të favorshme të financimit. Kërkesa e jashtme, e cila filloi rikuperimin në vitin
2016, vazhdoi rritjen duke u reflektuar në rritje të qëndrueshme të eksporteve përkundër
rrezikut nga vlerësimi i euros në gjysmën e dytë të vitit 2017. Rritja ekonomike në
eurozonë në vitin 2017 ishte më gjithëpërfshirëse - e shpërndarë ndërmjet shteteve dhe
sektorëve ekonomikë, krahasuar me koncentrimin më të madh të rritjes në disa shtete
qendrore në vitin paraprak. Pritjet e BQE-së janë që rritja e qëndrueshme dhe
gjithëpërfshirëse ekonomike të vazhdojë edhe në vitin 2018, e mbështetur nga efektet
pozitive në ekonomi të masave lehtësuese monetare, dinamikat pozitive në tregun e punës,
si dhe rikuperimit ekonomik në nivel global. (Banka Qendrore e Kosovës, 2018)
Deficiti i llogarisë rrjedhëse dhe kapitale në vitin 2017 ka shënuar vlerën prej 425.1 milionë
euro, që është për 9.0 përqind më i ulët krahasuar me vitin 2016. Ky zvogëlim i deficitit të
llogarisë rrjedhëse dhe kapitale i atribuohet rritjes së bilanceve pozitive të shërbimeve,
llogarisë së të ardhurave parësore dhe dytësore. Në anën tjetër, bilanci i llogarisë së
mallrave është përkeqësuar.
Sipas të dhënave zyrtare, eksporti i mallrave shënoi rritje të konsiderueshme në vitin 2017
(Agjencia e Statistikave të Kosovës, 2018). Vlera e eksportit të mallrave arriti vlerën prej
378.0 milionë euro, që përkon me një rritje vjetore prej 22.1 përqind (rënie prej 4.8 përqind
në vitin 2016). Rritja e vlerës së eksportit të mallrave gjatë kësaj periudhe kryesisht i
atribuohet rritjes së eksportit të metaleve bazë, që njëherësh kanë edhe pjesëmarrjen më të
lartë në strukturën e gjithsej eksporteve të vendit (rreth 35.8 përqind) . Rritja e çmimit të
metaleve në tregjet ndërkombëtare gjatë vitit 2017, rezultoi në rritjen e vlerës së gjithsej
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eksporteve të metaleve bazë. Me rritje u karakterizua edhe eksporti i ushqimeve të
përgatitura, produkteve të plastikës dhe gomës, eksporti i mineraleve, etj. Rritja e eksportit
të mallrave rezultoi në rritjen e shkallës së mbulueshmërisë së importeve me eksporte nga
11.1 përqind sa ishte në dhjetor 2016 në 12.4 përqind në dhjetor 2017.

5.2 Treguesit kryesor ekonomik dhe rritja e sektorit privat
Në vitin 2017 është shënuar numër më i vogël i ndërmarrjeve të regjistruara dhe po ashtu
numër më i vogël i ndërmarrjeve të mbyllura. Numri i ndërmarrjeve të reja të regjistruara
ishte 9,223 apo 1,201 ndërmarrje më pak se sa në vitin paraprak, ndërsa u mbyllën 1,623
ndërmarrje apo 753 ndërmarrje më pak se sa në vitin paraprak. Numri më i madh i
ndërmarrjeve të regjistruara vazhdon të jetë i koncentruar në sektorin e tregtisë me 2,462
ndërmarrje të reja, pasuar nga sektori i hotelerisë me 930 ndërmarrje, prodhimtarisë me 890
ndërmarrje dhe bujqësisë me 822 ndërmarrje. Krahasuar me vitin 2016, në shumicën e
sektorëve është shënuar numër më i vogël i ndërmarrjeve të regjistruara. Në sektorin e
prodhimit janë regjistruar 291 ndërmarrje më pak, në sektorin e tregtisë 276 ndërmarrje më
pak, në sektorin e bujqësisë 268 ndërmarrje më pak, etj. Sektorët që shënuan numër më të
madh të ndërmarrjeve të regjistruara ishin sektori i aktiviteteve profesionale (80 ndërmarrje
më shumë), informacionit dhe komunikimit (18 ndërmarrje më shumë), si dhe sektori i
ndërtimtarisë (12 ndërmarrje më shumë). (Agjencia e Statistikave të Kosovës, 2018)
Bazuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar, BPV-ja globale në vitin 2017 ka shënuar rritje
4%, ndërsa projeksionet për vitin 2017 tregojnë një rritje tjetër të BPV-së. Projeksionet për
vitin 2018 nuk paraqesin dallime të mëdha nga viti 2017 ku rritja e BPV-së pritet të jetë
4.5% Vendet e zhvilluara pritet të rriten për 2.5% ndërsa BPV-ja e vendeve në zhvillim
dhe në tranzicion pritet të rritet për 6.9%. (International Monetary Fund, 2018)
Ashtu sikur u theksuar edhe më lart rritja vlerësohet të ketë arritur në rreth 4.5 për qind në
vitin 2018, me të dhëna preliminare që sugjerojnë se rritja është nxitur nga rritja e
shpenzimeve publike, dhe në një masë më të vogël nga investimet private dhe rritja e
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shpejtë në eksportet e mallrave. FMN parashikon se rritja e BPV do të jetë rreth 3-4 për
qind në periudhën afatmesme, sepse Kosova është e izoluar disi nga ekonomia globale.
Megjithatë, një rënie më e ashpër sesa pritet në Evropë do ta zvogëlonte rritjen përmes
rënies së eksporteve dhe të dërgesave të diasporës.
Pasi që euro përdoret si valutë vendore, Kosova duhet të mbështetet në politikat fiskale si
stabilizues kryesor makroenomik. Megjithatë, pozita fiskale e Kosovës është tensionuar
sepse shpenzimet janë rritur me shpejtësi që nga viti 2008. Kursimet nga tepricat fiskale të
akumuluara deri në vitin 2007, që pasqyronin politikat konservatore të shpenzimeve dhe
realizimin më të lartë të të hyrave, filluan të bien në vitin 2008 dhe deficiti fiskal u zgjerua
në vitet pasuese.Qeveria lidhi një marrëveshje 18-mujore Stand-By me 104 milion euro
(SBA) me FMN-në në korrik 2010. Megjithatë, ky program doli nga binarët, kryesisht për
shkak të dështimit të një përpjekjeje për të privatizuar kompaninë e telekomunikacionit
(PTK) dhe rritjes (së paplanifikuar) prej 27 për qind në rrogat e nëpunësve civilë për të
plotësuar një premtim të fushatës elektorale. Në korrik të vitit 2011, autoritetet dhe FMN
ranë dakord për një program gjashtë-mujor të monitorimit nga stafi (PMS). Edhe pse mosrealizimi i të hyrave nga shitja e PTK-së mund të ishte mbuluar nga bilancet ekzistuese të
akumuluara në bankë, Qeveria, në marrëveshje me FMN-në, vendosën të bëjnë shkurtime
prej rreth 60 milion euro në buxhet për të ruajtur një nivel më të lartë të bilancit bankar.
(The World Bank, 2012)
Me hapësirë të kufizuar për të manovruar me politikën monetare, mbajtja e stabilitetit
makroekonomik duhet të bazohet në politikën e arsyeshme fiskale. Në anën e të hyrave,
prioritetet kryesore për politikë-bërësit janë që të zgjerohet baza tatimore dhe të vazhdohet
përmirësimi i mbledhjes së të hyrave. Rritja e efikasitetit dhe qëndrueshmërisë së
shpenzimeve fiskale do të varet nga zbatimi me kohë i reformave strukturore në sektorët
kyçë, duke përfshirë energjinë, transportin dhe shëndetësinë. Përveç kësaj, ruajtja e
kontrollit mbi shpenzimet rrjedhëse – në veçanti, pagat dhe transferet sociale - do të jetë
thelbësore për qëndrueshmërinë fiskale. Duke pasur parasysh euro-izimin e njëanshëm të
Kosovës, politika monetare është e kufizuar, dhe sigurimi i stabilitetit të sektorit bankar do
të mbetet prioritet sidomos në mjedisin ku mbizotëron pasiguria për tregjet financiare
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evropiane. Krijimi i fondit të “ndihmës emergjente për likuiditet” për sektorin bankar
paraqet një hap të rëndësishëm.
Kosova ka potencial të konsiderueshëm për të ecur drejt rritjes së shpejtë dhe të
qëndrueshme të drejtuar nga sektori privat dhe krijimit të vendeve të punës nëse mund të
trajtojë pengesat ekzistuese ndaj investimeve.Vendi gëzon disa përparësi relative që janë të
rëndësishme për krijimin e një sektori të lulëzuar të eksportit si dhe për tërheqjen e
investimeve vendore dhe të huaja në sektorët e tregtueshëm. Në fakt, Kosova është e pasur
me pasuri të ndryshme kryesore, pra, burime të bollshme natyrore, një fuqi punëtore të re
dhe në rritje (megjithëse të pashfrytëzuar), tokë bujqësore të cilësisë së mirë, si dhe qasje
praktikisht të lirë për në tregjet rajonale dhe të BE-së. Në disa aspekte, mjedisi i politikave
është gjithashtu i favorshëm, duke përfshirë (i) një sistem tatimor që është i thjeshtë dhe ka
norma të ulëta, (ii) një treg të punës që është më fleksibil se sa në vendet fqinje, dhe (iii)
paga relativisht të ulëta për punëtorë (gjysmë) të kualifikuar. Megjithatë, ka një numër të
pengesave serioze ndaj investimeve të cilat duhet të trajtohen nëse Kosova do të realizojë
potencialin e saj si një destinacion tërheqës për investimet vendore dhe të huaja private.

5.3 Bilanci tregtar
Mbështetja e lartë e ekonomisë së Kosovës në importin e mallrave vazhdon të ketë
kontribut negativ në normën e rritjes si dhe në deficitin e llogarisë rrjedhëse. Kjo sidomos
vazhdon të shkaktohet nga rritja më e shpejtë e importeve krahasuar me rritjen e
eksporteve. Kontribut negativ në rritjen e PBB-së në Kosovë vazhdon të ketë deficiti
tregtar, i cili gjatë vitit 2017 u karakterizua me bilanc negativ prej mbi 42 përqind të PBBsë. (Agjencia e Statistikave të Kosovës, 2018)
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës për tregtinë e jashtme tregojnë se tregtia
në mallra vazhdimisht konsiderohet si shkaktar kryesor i këtij deficiti, marrë parasysh
nivelin e lartë të importeve (prej mbi 3 miliardë euro) dhe nivelin relativisht të ulët të
eksporteve (378 milionë euro). Sidoqoftë, bilanci i tregtisë së shërbimeve e kompenson deri
në një masë deficitin e lartë në tregtinë e mallrave, marrë parasysh se në tregtinë e
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shërbimeve Kosova ka bilanc pozitiv. Importet e Kosovës shënuan rritje vjetore prej 9.2
përqind krahasuar me vitin 2016, duke arritur vlerën prej 3.05 miliardë euro. Rritja vjetore
e çmimeve të produkteve të naftës për rreth 9.2 përqind gjatë vitit 2017 ndikoi deri në një
masë në rritjen e vlerës nominale të importeve, kur kemi parasysh që produktet minerale
paraqesin një ndër kategoritë kryesore të importeve në vend. Në anën tjetër, eksportet e
Kosovës shënuan rritje vjetore prej vetëm 22 përqind në vitin 2017, duke arritur vlerën prej
378 milionë euro.
Struktura e importeve ishte ngjashme me vitin paraprak. Produktet minerale paraqesin
kategorinë me pjesëmarrjen më të madhe në gjithsej importet ndërsa vlera e tyre në vitin
2017 arriti në 442.6 milionë euro, që paraqet 14.5% të importeve të përgjithshme. Importet
e produkteve ushqimore, pijeve, dhe duhanit edhe pse shënuan rritje vjetore prej 6.1
përqind, duke arritur kështu vlerën prej 395.9 milion euro. Kategoria e metaleve bazë në
vitin 2017 arriti vlerë e 307.1 milionë euro që paraqet rritje vjetore prej 11.5 përqind.
Kategori të rëndësishme në importet e Kosovës mbeten edhe produktet kemikale dhe
produktet e plastikës dhe gomës të cilat rritën pjesëmarrjen e tyre në gjithsej importet në
7.5, përkatësisht 6.3 përqind në vitin 2017. Sa i përket importeve, vendet e BE-së dhe
CEFTA-s mbeten partnerë kryesorë tregtarë për Kosovën. Importet nga vendet e BE-së
arritën në 1,312.2 milionë euro, që paraqet rritje vjetore prej 9.2 përqind krahasuar me vitin
e kaluar. Importi nga vendet e BE-së përbën rreth 43.1 përqind e gjithsej mallrave të
importuara në Kosovë. Pjesa më e madhe e mallrave të importuara nga BE vijnë nga
Gjermania 12.4 përqind e gjithsej importeve) dhe Italia (6.4 përqind të importeve). Prej
vendeve të CEFTA-s, pjesa më e madhe e mallrave të importuara janë nga Serbia dhe
Maqedonia, që kanë një pjesëmarrje prej 14.8 përkatësisht 5.1 përqind.
Struktura e eksporteve vazhdon të dominohet nga metalet bazë, të cilat kishin një
pjesëmarrje prej 35.8 përqind në gjithsej eksportet, pjesmarrje e ngjashme me një vit
paraprak. Eksportet e këtyre produkteve në vitin 2017 shënuan rritje vjetore prej 21.7
përqind dhe arritën vlerën 135.4 milion euro (111.2 milionë euro në vitin 2016). Sektorët
me rritjen me të lartë të eksporteve pë vitin 2017 ishin: artikuj prej guri, allçie, produkte
qeramike dhe qelqi (me rritje prej 81.3% të vlerës së eksporteve), produktet bimore (rritje
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prej 39.7%) dhe ushqime të përgatitura, pije, pije alkoolike dhe duhan (rritje prej 33.4%).
Nga këta sektorë, sektori ushqime të përgatitura, pije, pije alkoolike dhe duhan ka një
pjesmarrje më signifikante, prej afro 10%, në vlerën e përgjithshme të eksporteve. Vlera e
eksporteve të produkteve veshmbathjete e këmbeve (këpucë dhe pjesët e artkujve të tillë)
pësoi një rënie prej 19 përqind për dallim prej vitit të 2016, vlera e tyre vitin 2017 arriti në
2.7 milionë euro ndërsa pjesëmarrja e kësaj kategorie në gjithsej eksportet është 0.7
përqind. Në kuadër të vendeve të BE-së, Gjermania paraqet destinacionin kryesor për
eksportet e Kosovës, me njëpjesëmarrje prej 5.3 përqind në gjithsej eksportet. Pjesa më e
madhe e eksporteve në BE përbëhen nga xeheroret,ngjyrërat dhe hiri. Eksportet drejt
shteteve të BE-së shënuan rritje prej 34.6% në vitin 2017, duke arritur në 94.2 milionë euro.
Rritje të pjesëmarrjes në gjithsej eksportet e Kosovës kanë shënuar eksportet drejtë disa
vendeve si: Gjermani, Holanda, Britani e Madhe dhe Bullgari. Eksportet drejtë vendeve të
CEFTA-s arritën vlerën prej 183 milion euro, që paraqet një rritje vjetore prej 26.9 përqind.
Në kuadër të vendeve të CEFTA-s, Kosova vazhdon të eksportojë pjesën më të madhe të
produkteve në Shqipëri dhe Serbi (15.9 përkatësisht 12.8 përqind të gjithsej eksporteve të
vendit). Në Mal të Zi dhe Bosnje e Hercegovinë u eksportuan mallra në vlerë prej vetëm
19.9 përkatësisht 8.7 milionë euro. Përderisa eksportet në Shqipëri shënuan rritje vjetore
prej 15.9 përqind. Struktura e partnerëve tregtarë të Kosovës ishte e ngjashme me vitet e
kaluara. Në vitin 2017, Kosova realizoi rreth 73.3 përqind të gjithsej shkëmbimeve tregtare
me vendet e Bashkimit Evropian (BE) dhe vendet anëtare të CEFTA-s. Niveli i
përgjithshëm i shkëmbimeve tregtare në vitin 2017, me vendet e BE-së dhe vendet e
CEFTA-s u rrit për 11 përkatësisht 4 përqind.

5.4 Barrierat në të bërit biznes

Barrierat Financiare - Vlen të theksohet se intensiteti i barrierave është zvogëluar
dukshëm nga vitet e kaluara, pasi që në vitin 2013 barriera kryesore ka shënuar një
intensitet prej 83.7, kurse në vitin 2016, barriera kryesore ka shënuar intensitet prej 61.3
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pikësh. Një arsye mund të jenë reformat, kryesisht fiskale, të vitit 2015 ku: i) është
përshkallëzuar Tatimi në Vlerë të Shtuar (TVSH), dhe ii) është hequr TVSH në makineri
dhe lëndën e parë, duke e ulur në këtë mënyrë koston e financimit të prodhimit, përmirësuar
likuiditetin e prodhuesve dhe potencialisht rritur investimet në sektorë prodhues (Instituti
GAP, 2015). Për më tepër, raporti i të Bërit Biznes në Kosovë i përpiluar nga Banka
Botërore për të bërit biznes, e rangon Kosovën në pozitën e 40-të në ranglistë nga gjithsej
189 vende (The World Bank, 2018).
Ne fakt kjo pozitë paraqet një përmirësim prej 4 pozitave në rangim nga viti 2016, dhe një
përmirësim prej 15 pozitave nga viti 2015. Këto të dhëna indikojnë se ambienti i të bërit
biznes në Kosovë mund të jetë përmirësuar. E rëndësishme është të theksohet se me
kalimin e viteve, barriera ‘infrastruktura jo-adekuate e transportit’ ka pësuar ndryshim. Kjo
barrierë ka shënuar 53.5 pikë në 2009-të, 44.5 në 2013-ën; dhe 35.7 në 2016-ën .
Përmirësimi i theksuar i kësaj barriere duhet t’i atribuohen një sërë politikash qeveritare në
mandatet e kaluara, të cilat e kanë pasur cak infrastrukturën.
Bazuar në vlerësimin e bizneseve del që ‘kostoja e financimit’ rangohet si barriera më e
lartë në këtë grup me intensitet prej 56.5 pikë. Kurse në listën e përgjithshme të barrrierave
rangohet e 6-ta. Në vitin 2013 kjo barrier ka pasur intensitet prej 83.7 pikë dhe është
renditur e para. Një arsye për rënie të nivelit të barrierës dhe intensitetit është fakti se gjatë
kësaj periudhe ka pasur një përmirësim të ndjeshëm të normave të interesit nga bankat
komerciale në Kosovë. Për më tepër kjo rënie është më e larta në rajon, me mbi 30%
krahasuar me rënien mesatare të normave të interesit të kredive të vendeve të Ballkanit
perëndimor (Riinvest, 2017). Pjesa në vijim është e bazuar në hulumtimin e Institutit
Riinvest rreth klimës së biznesit në Kosovë (2017). Barriera tjeter financiare e dyta më e
larta del të jetë ‘ngarkesa administrative’ me intensitet prej 54.3. Në vitin 2013, kjo barrier
është matur bashkërisht me ‘koston e financimit’ dhe intensitetin e ka pasur 83.7 pikë. Një
rezultat i tillë tregon sa barriera ka pësuar rënie të konsiderueshme. Një arsye për zvogëlim
është përmirësimi i ndjeshëm i kushteve të financimit nga bankat komerciale në Kosovë.
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Barrierat e ndërlidhura me informalitetin - Barrierat që lidhen me informalitetin renditen
si barrierat më serioze me të cilat ballafaqohen bizneset e anketuara. ‘Korrupsioni’, barriera
e dytë në listën e përgjithshme të barrierave, renditet si barriera më kryesore në këtë grup
me intensitet prej 58.69 pikë. E njëjta barrierë, në vitin 2013, ishte e renditur e dyta me
intensitet prej 81.2 pikë. Korrupsioni është barrierë mjaft e dëmshme për bizneset meqë
ndikon negativisht në kostot operative dhe po ashtu pamundëson konkurrencën e
shëndetshme të tregut. Bizneset ballafaqohen me korrupsion gjatë kontakteve me zyrtarët
publik për çështje të ndryshme, siç janë: doganimi i mallit, lejet e ndërtimit, taksat dhe
inspektorati për pune etj. Bizneset mund të jenë të obliguara të ndajnë një pjesë të fitimeve
të tyre për të kryer punë. Këto ryshfete mund të konsiderohen ‘taksa jo formale’ të shtuara
tek bizneset, dhe rrjedhimisht një barrë e shtuar që e pengon zhvillimin e tyre. Korrupsioni
në Kosovë vlerësohet si i përhapur edhe nga qytetarët pasi që Indeksi i Perceptimit të
Korrupsionit (CPI) e vlerëson Kosovën në vitin 2016 me 36 pikë (0 – më e korruptuara;
100- më pa e korruptuara) duke u renditur e 95-ta nga 176 vende të përfshira nga
Transparency International.4 Një rangim i tillë tregon se Kosova renditet më keq se
Maqedonia e cila renditet e 90-ta, Mali i Zi i 64-ti, Serbia e 72-ta, dhe Shqipëria e 83-ta.
‘Evazioni fiskal dhe informaliteti’ janë barriera e dytë në këtë grup të barrierave me
intensitet prej 57.0 pikë dhe e renditur si e pesta në listë. Në vitin 2013 kjo barrierë është
renditur e katërta me intensitet prej 80.1 pikësh. Një ambient i biznesit i cili karakterizohet
me informalitet të lartë i pengon firmat e reja, legale dhe inovative të rriten dhe të krijojnë
vende të reja pune në treg. Për me tepër, kjo dërgon sinjale shqetësuese tek investitorët e
huaj, duke i dekurajuar ata për të investuar në Kosovë. Barriera e tretë në këtë grup, haraçi,
renditet si e 14-të duke indikuar kështu se nuk është ndonjë problem i madh me të cilin
ballafaqohen bizneset në Kosovë.
Barrierat fiskale - Barrierat fiskale mendohen të jenë deri diku sfiduese për firmat e
intervistuara. Përveç barrierës ‘normat tatimore’ që rangohet në pozitën e 4-të me intensitet
prej 57.3 pikë dhe barrierës ‘administrata tatimore’ e cila radhitet e teta me intensitet prej
53.8 pikë, barriera tjetër ‘dogana’ radhitet si e 15-ta me 47 pikë. Rezultatet dalin të jenë të
ngjashme me periudhën paraprake, pasi që në vitin 2013 ‘administrata tatimore’ ka shënuar
17

një intensitet të ngjashëm me 52.2 pikë mirëpo ka qenë e renditur në pozitën e 15-të. Me
një intensitet të tillë, ‘administrata tatimore’ nuk perceptohet si problem shumë serioz nga
bizneset. Edhe para katër (4) viteve administrata tatimore nuk është konsideruar të jetë
problem serioz. Sa i përket ‘doganave’ në vitin 2013 kjo barrierë është renditur e 11-ta me
intensitet prej 64.4 pikë. Përgjatë katër (4) viteve kjo barrierë është zvogëluar duke rënë nga
pozita 11 në atë 15. Një arsye për lehtësimin e barrierës ‘dogana’ është heqja e TVSH-së në
makineri dhe lëndën e parë.
Barrierat ligjore - Barriera e vetme në këtë grup, ‘ligjet dhe sistemi gjyqësor’, është
renditur si e nënta me intensitet prej 52.8 pikë. Në vitin 2013, kjo barrierë është renditur si e
pesta me 76.2 pikë. Një rezultat i tillë tregon se bizneset më nuk e shohin si problem serioz
ligjet, implementimin e tyre dhe funksionimin e sistemit gjyqësor. Një arsye mund të jetë se
bizneset i përdorin shërbimet e ofruara nga qendrat e arbitrazhit në Odën Ekonomike të
Kosovës dhe Odën Ekonomike Amerikane të Kosovës.
Barrierat institucionale - Barriera e vetme në këtë grup, ‘procedurat e licencimit’, është
renditur e 17-ta me intensitet prej 43.8 pikësh. Një rezultat i tillë tregon që bizneset nuk e
perceptojnë si problem serioz procedurat e kërkuara për licencim. Ngjashëm me këtë vit, në
vitin 2013 kjo barrierë qëndron pak a shumë njësoj. Trendi rënës i kësaj barriere është
pjesërisht i lidhur me hapjen e ‘one-stop shop’ në 26 komuna të Kosovës, të cilat janë të
autorizuara që në mënyrë të rregullt të bëjnë regjistrimin e bizneseve dhe të lëshojnë numër
fiskal për një kohë më të shkurtër. Një arsye tjetër mund të jetë edhe edhe heqja e kapitalit
minimal dhe e pagesës për regjistrimin e biznesit, eliminimi i kërkesave për validimin e
lejes së projekteve të ndërtimit, dhe krijimi i një sistemi noterie që kontribuon në
kombinimin e procedurave për legalizimin e marrëveshjeve për shitblerje. Në bazë të
Raportit të të Bërit Biznes të Bankës Botërore, në indikatorin e ‘hapjes së biznesit’, Kosova
e përmirësoi radhitjen për 14 pozita në krahasim me 2016-ën (Prej të 27-ës tek e 13-ta nga
gjithsej 189 vende) (The World Bank, 2017). Mirëpo, Kosova qëndron 4 vende më poshtë
në krahasim me 2016 sa i përket ‘punëve me leje të ndërtimit’ (nga pozita e 125-të në të
129-ën) dhe në pozitën e njëjtë kur bëhet fjalë për ‘regjistrimin e pronës’ (në pozitën e 33-të
).
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Perspektiva e bizneseve mbi institucionet lokale dhe qendrore - Ky nën-seksion prezanton
perspektivën e bizneseve në lidhje me institucionet e ndryshme qoftë të nivelit qendror apo
lokal. Më konkretisht, në këtë pjesë trajtohet besimi që bizneset kanë në këto institucione si
dhe ndikimi i tyre në zhvillimin e NVM-ve. Institucionet si Administrata Tatimore,
Doganat apo edhe Inspektoratet relevante, gëzojnë besimin më të madh sa i përket
institucioneve. Bizneseve të anketuara u është kërkuar që të vlerësojnë besimin karshi
këtyre institucioneve në pikë intensiteti nga 20 deri në 100 ku 20 nënkupton intensitet i ulët
rrjedhimisht besim i ulët. Besimi në institucione pak a shumë mbetet i njëjtë krahasuar me
vitin 2012 ku sistemi gjyqësor dhe qeveria qendrore janë institucionet që gëzojnë më së
paku besim tek bizneset. Sidoqoftë, në përgjithësi vërehet një përmirësim i vogël pothuajse
tek të gjitha institucionet. Besimi në personelin mbetet shumë i lartë pasuar nga blerësit dhe
furnitorët. Përkundër faktit që bizneset u besojnë më shumë Doganave dhe Administratës
Tatimore në raport me institucionet tjera të nivelit qendror apo lokal, ato janë të mendimit
që për të kryer ndonjë shërbim lidhur me Doganat, taksat, apo edhe licencimet e ndryshme
në industrinë ku ato operojnë është shumë e zakonshme që bizneset të bëjnë pagesa të
pazakonta apo edhe dhurata të ndryshme. Bizneset po ashtu janë deklaruar lidhur me
mitdhënien kur kemi të bëjmë me kontratat e dhëna përmes prokurimit publik. Gjithnjë
sipas bizneseve të anketuara, mesatarisht 6% e vlerës së kontratës paguhet si pagesë jo
zyrtare apo “dhuratë” në mënyrë që të sigurohet kontrata. Duke parë besimin e ulët në
institucionet gjyqësore, pritjet e bizneseve lidhur me sistemin ligjor në Kosovë në mbrojtjen
e të drejtave pronësore dhe zgjidhjen e kontesteve të ndryshme biznesore, nuk kanë si të
jenë ndryshe. Duke vlerësuar nga 1 deri në 10 (1- aspak, 10 - plotësisht) bindjet e tyre që
sistemi ligjor do të mbrojë të drejtat e tyre pronësore dhe zbatimin e kontratave, bizneset
rikonfirmojnë besimin jo të plotë në këto institucione. Vlerësimi mesatar lidhur më çështjet
e lartpërmendura është 6.5 pikë intensiteti.
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5.5 Korniza ligjore dhe institucionale e promovimit të investimeve në Republikën e
Kosovës
Ambienti i biznesit në Republikën e Kosovës po bëhet konkurrues në rajon. Përparësitë siç
janë sistemi i taksave, resurset natyrore, regjistrimi i shpejtë dhe i lehte i biznesit, ligjet
transparente për investimet e huaja etj, bëjnë ambientin e Kosovës më atraktiv dhe të
favorshëm

për

investitorët.

Republika e Kosovës ka shumë përparësi dhe ofron mundësi të mëdha për investime, dhe
kjo është arsyeja pse investitorët duhet ta shikojnë Kosovën si destinacion definitiv dhe
final për investimet e tyre.
Sipas Ministrise së Tregtisë dhe Industrisë, reformat e të bërit biznes pë rfshijn kryesisht kë
to aspekte: Është eliminuar leja e punës;shtë reduktuar numri i dokumenteve për import dhe
eksport; Regjistrimi i biznesit bëhet pa pagesë; Kërkesa për kapital është eliminuar ose
reduktuar; Mbrojtja e investitorëve është më e lartë. (Ministria e Tregtisë dhe Industrisë,
2018)
Megjithatë ekzistojn edhe shumë aspekte të tjera të cilat duhët të adresohen sa i përket
përmirësimit të ambientit ligjor lidhur me promovimin e investimeve të huaja në Kosovë .
Kjo krysisht konsiston në implementimin e legjislacionit dhe dokumentave të tjerë
strategjikë të miratuar nga qeveria. (EU Commission, 2018)
Raporti i fundit i Bankës Botërore për vitin 2018, i quajtur “Të bërit biznes në Evropën
Lindore”, ka radhitur Kosovën në vendin 40 -të, me një pjë përparim prej 20 vendeve
krahasuar me vitin e kaluar. Sipas këtyre të dhënave ekonomike, Kosova nuk ka arritur të
shënojë progres të theksuar në përmirësimin e ambientit afarist, që nga raporti i fundit i
Bakës Botërore “Të bërit biznes”, i publikuar në vitin e kaluar. Kosova është në mesin e 10
ekonomive të mbarë botës që ka pasur përmirësimin më të madh në reformat e të bërit
biznes.
Puna e Agjencionit për promovimin e investimeve në Republikën e Kosovës është e
rregulluar me ligjin mbi investimet e huaja.1 Qëllimi i këtij ligji konsiston në mbrojtjen,
promovimin dhe inkurajimin i investimeve të huaja në Kosovë duke u ofruar investitorëve
1

Shih Ligji Nr.02/L-33 mbi Investimet e Huaja
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të huaj të drejta dhe garanci fundamentale dhe të ekzekutueshme që u japin siguri
investitorëve të huaj se ata dhe investimet e tyre do të mbrohen dhe do të trajtohen në
mënyrë të drejtë dhe respekt në pajtim të plotë me sundimin e ligjit dhe me standardet dhe
praktikat e pranuara ndërkombëtare.
Funksionimi i mirëfilltë i Agjencisë për promovimin e investimeve në Republikën e
Kosovës, është pothuajse i pamundur pa ekzistimin e një mbështetjeje të gjerë
administrative dhe humane që do të lehtësonte punën dhe ushtrimin e funksioneve dhe
detyrave të saj në raport me përafrimin e promovimin e investimeve te huaja në Kosovë
(American Chamber of Commerce in Kosovo, 2011). Prandaj një detyrë tjetër e cila delë
para Agjencisë për promovimin e investimeve në Republikën e Kosovës është ngritja e
kapaciteteve të këtij institucioni.
Sa i përket strukturës institucionale gjithashtu duhët të përmendet fakti se është mëse e
nevojshme që të ketë një koordinim më të mirë institucional lidhur me promovimin e
investimeve. Ashtu sikur qendrojn gjërat për momentin aspektet politike lidhur me
promovimin e investimeve të huaja në Kosovë janë të shpërqendruara në institucione të
ndryshme. Kjo në dukje të parë nuk do të duhej të paraqiste asnje problem pasi që secili
bartës i pushtetit politikë në Kosovë duhët të angazhohet në drejtim të krijimit të një klime
sa më të mirë për tërheqjen e investimeve të huaja. Megjithatë ajo që nuk do të duhej të
ndodhte e që në fakt është dukë ndodhur ka të bëjë më strukturat institucionale të krijuara
brenda administratës publike të Kosovës. Mjafton të përmendet këtu vetëm një shembull
këtu: Ashtu sikur u theksua më herët Agjencia për Promovimin e Investimeve në
Republikën e Kosovës është insitucioni kryesor i themeluar edhe me ligjë për promovimin
e investimeve të huaja, ndërsa në anën tjetër brenda Ministrisë së Punëve të Jashtme
ekziston gjithashtu drejtoria politikë për zhvillim ekonomik e që në thelb të vetin ka
promovimin e investimeve të huaja, përveç kësaj Ministria e Punëve të Jashtme në misionet
e veta diplomatike ka të anagzhuar një numër të stafit të cilët shërbejn si atashe ekonomik.
Në bazë të të gjeturave gjatë përgatitjës së këtij punimi kemi vrejtur se mungon një
koordinim i duhur në mes të kë tyre institucioneve.
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Kosova ka konfirmuar gjithashtu përkushtimin e saj për procesin e integrimit evropian
përmes avancimit të mëtejshëm të kornizës institucionale ku pjesë e pashmangshme është
edhe ecja përpara në thithjen e fondeve nga Bashkimi Evropian si donatori kryesor në
Kosovë. (Qeveria e Kosovës, 2011)
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6. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET

Pas pavarësimit të saj, Kosova ka arritur progres të madh në shumë fusha të zhvillimit të saj
si në: rritjen e stabilitetit politik, ngritjen e nivelit të sigurisë, ekonomi stabile me rritje të
vazhdueshme, plotësim të legjislacionit etj. Ajo është bërë pjesë e rëndësishme e
iniciativave të bashkëpunimit rajonal, përmes të cilave është arritur krijimi i tregut të
përbashkët rajonal, eliminimi i tarifave doganore, eliminimi i barrierave tregtare, si dhe
hapja e perspektivave të reja. Institucionet e Kosovës kanë punuar dhe vazhdojnë me hapa
të shpejtë të punojnë në përmbushjen e standardeve të nevojshme për anëtarësim në
Bashkimin Evropian.
Është arritur progres në ngritjen e infrastrukturës moderne, si brenda Kosovës e po ashtu
edhe me lidhjen me rajonin, vlen të përmendet këtu lidhja me Shqipërinë përmes
autostradës së ndërtuar, si dhe zotimet e Shqipërisë që në një të ardhme jo të largët të
ndërtoj edhe vijën hekurudhore që lidh këto dy vende. Rëndësia e kësaj rruge për Kosovën
ka kuptim të dyfishtë kur kihet parasysh se Kosova tashmë ka edhe portin e saj në Adriatik
përmes të cilit ajo lidhet me transportin detar. Përmes kësaj rruge Kosova lidhet me portin e
saj me një distancë kohore me vetëm dy ore e gjysmë. Së shpejti fillon edhe ndërtimi i
autostradave të cilat e lidhin Kosovën me Shqipërinë, Maqedoninë dhe Serbinë, ndërtimi i
së cilave paraqet mundësi mjaftë të favorshme për investitorë të jashtëm.
Megjithatë është e nevojshme të përmendet fakti se institucionet e Republikës së Kosovës
duhët të punojn më tepër në sjelljen e investitorëve të huaj në Kosovë. Kjo do të mund të
arrihet nëse punohet në dy drejtime. Sëpari në përmirësimin e mëtutjeshëm të ambientit
ligjorë dhe veçanarisht në zbatimin e atij legjislacioni në mënyrën më të mirë të mundshme
dhe aspekti i dytë do të duhej të kishte parasysh unfikimin respektivisht krijimin e një
institucioni të vetëm qeveritar i cili do barte mbi veti përgjegjësin e promovimit të
investimeve pasi që ashtu siq qendrojn gjërat për momentin ekziston një ndarje e
përgjegjësive në mesë institucionesh të ndryshme. Neve gjithashtu mendojm që misionet
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diplomatike të Republikës së Kosovës në vende të ndryshme të botës duhët të bëjnë më
tepër në promovimin e investimeve në Republikën e Kosovës.
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